Smoking prevention : comparing in-school, tailored out-of-school, and booster interventions by Ausems, E.M.G.T.
  
 
Smoking prevention : comparing in-school, tailored
out-of-school, and booster interventions
Citation for published version (APA):
Ausems, E. M. G. T. (2003). Smoking prevention : comparing in-school, tailored out-of-school, and
booster interventions. Maastricht: Universiteit Maastricht.
Document status and date:
Published: 01/01/2003
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record
Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.




Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.
Download date: 04 Dec. 2019
Summary -
Despite all prevention efforts, the prevalence of smoking among youngsters remains a
cause for concern. Several areas of special attention related to smoking prevention have
been identified. In this thesis several high priority areas were stressed: smoking
prevention interventions for youngsters and for at-risk groups; smoking prevention in
out-of-school settings; and smoking prevention supplemented with booster sessions.
This thesis starts in chapter 1 with an overview of the prevalence of smoking among
youngsters, the health effects of smoking, the development and impact of of smoking
prevention strategies, and the explanation of smoking onset. The first chapter ends with
a description of the context and outline of the resarch project on which this thesis was
built.
Chapters 2-6 report on the evaluation of different approaches of smoking prevention
aimed at both elementary and vocational school students, namely in-school. tailored
out-of-school, and combined in-school and out-of-school programs. ITie elementary and
vocational in-school programs were existing social influence smoking prevention
programs. The out-of-school programs made use of computer tailoring and consisted of
personalized letters that were sent to the students' home addresses. The letters, tor
instance, informed the student about her/ his concerns considering smoking or about the
social influences from smoking people in the student's environment, and were based on
data gathered through the pretest questionnaire.
In chapter 2 the short-term effects, six months after pretest, of the elementary in-
school, out-of-school and combined in- and out-of-school programs are discussed. Data
analyses showed that the tailored out-of-school program was successful in preventing
smoking continuation among pretest ever smokers. The in-school program and the
combined approach did not show positive results.
Chapter 3 reports on follow-up results (nine months after pretest) of the in-school,
out-of-school and combined smoking prevention programs for elementary school
children. The positive six-month behavioral tailoring effects were no longer continued.
The in-school program and the combined approach neither resulted in significant
effects. Chapter 3 also considers intermediate outcomes. It was found that elementary
school students perceived more disadvantages of smoking after participation of
irrespective the in-school or out-of-school program. In addition, the tailored out-of-
school program led to increased self-efficacy expectations about refusing cigarettes
among pretest never smokers.
Chapter 4 reports on long-term behavioral results (20, 30, 36 months after pretest) of
the in-school, tailored out-of-school and combined smoking prevention programs for
elementary school children. By then, the transition to secondary education had occured.
Since the trial was confronted with considerable levels of dropout, different strategies
for handling missing data were used: complete case, extreme-case and carried-forward
analyses. Complete-case and carried-forward analyses resulted in highly similar
conclusions, namely that long-term effects were found for neither the in-school, nor for
the out-of-school and combined approach. The extreme-case strategy resulted in very
high, probably too high, estimations of smoking initiation and continuation percentages.
157
summary
Therefore, the results of the extreme-case analyses should not be taken serious.
Because, the positive short-term results, and the long-term dissipation of effects of
the tailored out-of-school program, a booster intervention was developed and
implemented 24 months after the above mentioned tailored out-of-school intervention.
This booster intervention, described in chapter 5, was supposed to reinforce or renew
the earlier presented tailored information about smoking. The booster intervention
consisted of three personalized letters with information that was derived from a previous
assessment. Like the long-term elementary school study, the booster intervention faced
serious dropout. Therefore, again three strategies that deal missing data differently were
applied to evaluate the booster effects. Thirty-six months after the pretest, students
exposed to the tailored out-of-school program and who were assigned to the booster
condition were, according to the complete-case and carried-forward analyses, less likely
to have initiated smoking compared with students who were engaged in the tailored out-
of-school program but who did not receive the booster letters. A similar effect was
found among pretest ever smokers for smoking continuation, although this effect was
only detected in the complete-case analyses. Again, the extreme case strategy resulted in
very high smoking percentages, and could therefore hardly be interpreted.
Chapter 6 summarizes the results of the vocational school smoking prevention
intervention. The in-school program showed positive results 12 months after pretest as
regards smoking continuation among pretest ever smokers, while the tailored out-of-
school program was successful 18 months after pretest as regards smoking initiation
among pretest never smokers.
The second part of this thesis, the chapters 7 and 8, deals with factors related to
smoking initiation and continuation among elementary school students. Chapter 7
presents cross-sectional findings with respect to differences between never,
experimental, and regular smoking elementary school students. These three smoking
categories were compared on demographic and psychosocial ASE (Attitude- Social
influence- self Efficacy) determinants. With respect to demographic determinants, never
smokers discriminated from experimental smokers in that they were younger, more
often female, more often religious and more often from two-parent families.
Experimental smokers received less pocket money than the regular smokers. With
respect to psychosocial determinants, never smokers were most positive regarding the
ASE determinants, while regular smokers had the most negative perceptions. The scores
of the experimental smokers were in general between those of the never and regualr
smokers.
Another point of interest with respect to the understanding of reasons for elementary
smoking initiation and continuation was whether elementary schoolgirls and -boys
differ in their reasons, and should as a consequence be treated separately. Chapter 8
reports on these gender differences considering smoking. Girls and boys shared a
number of risk factors for smoking initiation like higher age, maternal smoking and
smoking relatives (more is worse), and higher self-efficacy expectations, but some
differences also appeared. Predictive only for girls were parents' Dutch origin and the
presence of smoking siblings, while predictive only for boys was a higher perception of
pressures to smoke. Dutch elementary schoolboys were more at risk to continue to
smoke than girls, but no predictive gender differences came out. The presence of
smoking siblings and best friends, a lower perception of disadvantages of smoking and
lower self-efficacy expectations predicted smoking continuation in both girls and boys.
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Chapter 9 is a general discussion of the results from the various studies on smoking
prevention aimed at Dutch youngsters, followed by a review of methodological
limitations and considerations for the future. Several conclusions can he drawn from the
research in this thesis, with regard to smoking prevention for elementary school and
vocational school students. The findings of the elementary school research indicate that
tailored out-of-school programs might prevent smoking in the short-term but not in the
long-term. Supplementary booster sessions to the smoking prevention programs gave
mixed results making a reliable estimate of effects difficult. Further exploration of
tailored smoking prevention for elementary schoolchildren seems recommended. The
findings of the vocational school research indicate that smoking prevention for
vocational school students might start with a tailored approach, in order to prevent
smoking initiation, and could subsequently continue with in-school programs, in order
to prevent smoking continuation.
Finally, cross-sectional data showed that the highest-grade elementary school
population could be categorized into three types with regard to smoking: never,
experimental, and regular smokers. Smoking prevention aimed at elementary school
students should acknowledge these different types. Cross-sectional data increase the
insights in factors associated with smoking initiation and continuation, but do not
increase the insights in the process of smoking initiation. Longitudinal data that were
collected in the studies described in the chapters 2-4, however suggest that risk factors
of smoking initiation and continuation were rather similar. More research is needed to
explore a more refined set of proximal and distal factors related with smoking, linully,
developing gender-specific smoking prevention programs for elementary school




Ondanks de inspanningen op het gebied van rookpreventie blijft de aanwezigheid van
rokende jongeren een bron van zorg. Dit proefschrift rieht zieh op verschillende
aspecten van rookpreventie: rookpreventie gericht op jongeren: rookpreventie gericht op
risicogroepen; rookpreventie in de buitenschoolse setting; en rookpre\enlie aangevuld
met boosters. Een booster is een herhaling van -of vernieuwde blootstclling aan- een
eerdere voorlichtingsactiviteit.
Het eerste hoofdstuk van dit proefschrift geeft een overzicht van de prcviilentic van
roken door jongeren. van de mogelijke gevolgen van roken voor de ge/ondheid. van
reeds bekende risieofactoren die samenhangen met roken. van de ontwikkelingcn die de
voorlichting over roken voor jongeren heeft doorlopen, en van de invloed van de
verschillende voorlichtingsvormen. Het eerste hoofdstuk eindigt met een beschrijving
van het onderzoeksproject dat de basis vormde voor dit proefschrift.
In de hoofdstukken 2 tot en met 6 worden de resultaten gepresenlccrd van
onderzoeken naar de effectiviteit van verschillendc rookpreventieprogramma's: 1.
Programma's uitgevoerd op school (schoolprogramma's); 2. Programma's uitgevocrd
buiten de school om (buitenschoolse programma's); en 3. Een combinatie van school-
en buitenschoolse programma's. I)eze programma's werden gcYmplcmcntcerd bij
basisschoolleerlingen en bij leerlingen uit het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO).
De schoolprogramma's voor de basisschoolleerlingen en de VBO-leerlingcn waren
reeds bestaande programma's. die de invloed van de sociale omgeving als uitgangspunt
hadden. De buitenschoolse programma's bestonden uit een drictal brieven met
voorlichting op maat, die per post -met intervallen van ongeveer drie weken- naar de
huisadressen van de jongeren zijn verzonden. De brieven waren mel hulp van de
computer samengesteld, en bevatien bijvoorbeeld informatie over de mening van de
jongeren over roken en over de invloed die rokende mensen in de omgeving van de
jongeren kunnen uitoefenen. De persoonlijke afstemming was mogelijk omdat,
voorafgaande aan de interventie. de leerling een vragenlijst had ingevuld.
In het rweede hoofdstuk worden körte termijn effecten. zes maanden na de
voormeting, beschreven van de basisschool interventie. De brieven met voorlichting op
maat uit het buitenschoolse programma bleken effectief. Jongeren die al rookervaring
hadden ten tijde van de voormeting, bleken in mindere mate hun rookgedrag te hebben
gecontinueerd dan jongeren met rookervaring maar die geen brieven hadden ontvangen.
Het schoolprogramma en de gecombineerde benadering bleken niet effectief.
Hoofdstuk 3 beschrijft de effecten van de basisschoolprogramma's negen maanden
na de voormeting. De positieve korte termijn effecten van de brieven met voorlichting
op maat uit buitenschool programma waren verdwenen. Het schoolprogramma en de
gecombineerde aanpak resulteerden evenmin in positieve effecten. Op
determinantenniveau werden wel effecten gevonden: Basisschool leerlingen bleken
meer op de hoogte te zijn van de nadelen van roken, nadat ze deelgenomen hadden aan
het schoolprogramma en/ of aan het buitenschoolse programma. Daarrnaast hadden de
Studenten die de brieven hadden ontvangen (buitenschoolse programma), meer de
indruk dat ze in Staat waren om een sigaret te weigeren. Dit laatste gold enkel voor
Studenten die tijdens de voormeting nog nooit gerookt hadden.
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de lange-termijn effecten, 20, 30 en 36
maanden na de voormeting. bij Studenten die als basisschoolleerlingen deelgenomen
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hadden aan het schoolprogramma, het buitenschoolse programma of aan beiden. De
toenmalige basisschoolleerlingen waren inmiddels overgestapt naar het voortgezet
onderwijs. Heiaas werd de Studie tijdens de lange-termijn metingen geconfronteerd met
flinke uitval, waardoor het noodzakelijk was om de effecten op verschillende manieren
te meten. Allereerst werden alleen de gegevens van die Studenten in de analyses
opgenomen die daadwerkelijk aan de nameting hadden deelgenomen ('complete case'
analyses). Vervolgens werden analyses uitgevoerd waarin de uitvallers als rokers
werden beschouwd ('extreme case' analyses). Tenslotte werden analyses uitgevoerd
waarin de ontbrekende waarden van de uitvallers werden vervangen door hun score op
de voorlaatste meting ('carried forward' analyses). Wat lange-termijn effecten betreft,
toonden de complete-case en carried forward analyses gelijke resultaten, namelijk het
ontbreken van lange-termijn effecten van het schoolprogramma, van het buitenschoolse
programma, en van dc gecombineerde aanpak. IX- extreme case analyses resulteerden in
zcer hoge schattingen van het rookgedrag van de Studenten, waardoor deze laatste
analyses nict betrouwbaar lijken.
Vanwegc de positieve korte tcrmijn resultaten van het buitenschoolse programma
(brieven met voorlichting op maat) en het ontbreken van follow-up effecten, werd
besloten om ecn booster interventie te ontwikkelen en te implementeren 24 maanden
nndat de Studenten aan het cerder genoemde buitenschoolse programma hadden
blootgcstann. I)c hoostcr-intcrvcntic bestond wederom uit drie brieven met voorlichting
op maal, gt'basvcrd op infonnatie verkregen uit een eerder ingevuJde vragenlijst. De
verondcrstelling was dat boosters de eerder aangeboden voorlichting op maat zouden
opfrissen en/ of bekrachtigen. De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de
boosters staan beschreven in hoofdstuk 5. Bij de booster interventie bleek sprake van
flinke uitval. Wederom werden verschillende methoden gebruikt om de effecten vast te
stellen. Uit de complete case en carried forward analyses bleek dat de boosters
succesvol waren in het voorkomen dat jongeren hun eerste sigaret roken. De boosters
leidden er ook toe dat jongeren die al eens gerookt hadden, in mindere mate doorgegaan
zijn met roken. Dit laatste resultaat werd alleen door de complete case analyse
aangetoond. De extreme case analyses leidden tot hoge -unrealistische- rookprevalentie
cijfers. en waren derhalve weinig betrouwbaar.
De resultaten van de evaluaties van de VBO-interventie staan beschreven in
hoofdstuk 6. Het schoolprogramma bleek een jaar na de pretest succesvol in het
voorkomen dat VBO-studenten met rookervaring hun rookgedrag continueerden. Het
buitenschoolse programma (brieven met voorlichting op maat) bleek succesvol in het
voorkomen dat Studenten zonder rookervaring ten tijde van de pretest, 18 maanden later
zouden beginnen met roken.
Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft de factoren die samenhangen met
beginnen en doorgaan met roken bij leerlingen uit het basisonderwijs. Hoofdstuk 7
behandelt cross-sectionele data atkomstig van nooit rokers, experimentele rokers en
rcgclmatig rokers. Deze drie categoriee'n werden vergeleken wat betreft demografische
en psychosociale ASK-determinanten. Wat betreft de demografische determinanten
bleek dat de nooit rokers in het algemeen jonger waren, vaker meisje. vaker gelovig en
vaker atkomstig waren uit 2-ouder gezinnen dan de experimentele rokers. Vergeleken
met regelmatig rokers bleken de experimentele rokers minder zakgeld te krijgen. Wat
psychosociale determinanten betreft bleek dat de nooit rokers het meest positief
scoorden op de ASE-determinanten ten aanzien van niet roken. terwijl de regelmatig
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rokers het meest negatief scoorden. De scores van de experimented rokers hevondcn
zieh tussen die van de nooit en regelmatig rokers in.
Hoofdstuk 8 gaat in op de risicofactoren van roken bij basisschoollcerlingen en
eventuele sexe-specifieke verschillen hierin. Het hleek dat meisjes en jongens een aantal
risicofactoren deelden wat betreft beginnen met roken, /.oals een hogere leettijd, een
rokende moeder en rokende familieleden, en een lagere inschatting van de venvachting
om een sigaret te kunnen weigeren. Meisjes met twee Nederlandse ouders en meisjes
met rokende zussen ofbroers bleken vaker te beginnen met roken. terwijl jongens die
aangaven meer druk te ervaren om te roken ook meer geneigd waren om te beginnen
met roken. In het algemeen waren jongens meer geneigd om door te gaan met roken,
hoewel er wat betreft risicofactoren geen verschillen tussen meisjes en jongens werden
gevonden. Meisjes en jongens met rokende broers. rokende zussen en/of rokende beste
vrienden, meisjes en jongens die de nadelen van roken minder ernstig beoordeelden en
meisjes en jongens die zichzelf minder goed in staat achtten om een sigaret te kunnen
weigeren bleken vaker door te gaan met roken.
In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste resultaten van het rookpreventie-onderzoek
samengevat, bediscussicerd en worden aanbevelingcn gedaan voor de pruktijk en voor
vervolg onderzoek. Uit de hier beschreven evaluatie-studies die betrckking hebben op
de basisschool- en VBOleerlingen blijkt dat buitenschoolse rookpreventieprogrammu's,
in de vorm van voorlichting op maat, mogelijkheden bieden om roken bij jongeren terug
te dringen. De effectiviteit van de voorlichting op maat bij dc basisschoolleerlingen was
echter van korte duur. Door gebruik te maken van boosters was het mogelijk om de duur
van de effectiviteit te verlengen. De aanzienlijke uitval in deze läse van het onder/.ock
bemoeilijkte de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Verder onderzoek dient zieh,
behalve op het voorkomen van uitval van de onderzoeksdeelncmcrs, te richten op het
optimaliseren van voorlichting op maat bestemd voor basisschoolleerlingen. I)e
resultaten van de VBO-studie lijken te wijzen op een gefaseerde aanpak van
rookpreventie, te beginnen met voorlichting op maat, om beginnend rookgedrag te
voorkomen, gevolgd door een schoolprogramma, om te voorkomen dat de jongere die al
eens heeft gerookt doorgaat met roken.
Daarnaast is gebleken dat basisschoolleerlingen in drie categories opgedeeld kunnen
worden: Nooit rokers, experimenteel rokers en regelmatig rokers. Rookpreventie op de
basisschool dient met dit onderscheid rekening te houden. Cross-scctioncle data
vergroten het inzicht in de factoren die geassocieerd zijn met beginnen en doorgaan met
roken, maar zeggen niet veel over het proces dat zieh afspeelt tijdens deze beginfase van
het rookproces. Longitudinale data, afkomstig van de evaluatiestudies uit hoofdstukken
2, 3, en 4 suggereren dat de risicofactoren van beginnen met roken en doorgaan met
roken niet wezenlijk verschillen. Meer onderzoek wordt aanbevolen om een breder
inzicht in proximate en distale factoren die samenhangen met roken te verkrijgen.
Verder lijkt het ontwikkelen van aparte rookpreventieprogramma's voor meisjes en
jongens overbodig.
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